ベトナム語 | 頭子音 | th | Phụ âm đầu tiếng việt | Vietnamese initial consonants

2022.02.

頭子音 th 発音 これでマスター

【thの発音の基本】

ベトナム語ではTとTHの発音の区別が重要です。

ベトナム人によるとこの区別が出来ない日本人が多いそうです。

T:日本語の発音と同じ。日本語の「た」と同じ。

舌を歯茎の裏にくっついている状態から一瞬で早く舌を下げる

TH:有気音。息を吐き出す。

　舌を歯茎の裏に付け少し押し出しながら、タメ息をつく感じで「ハ～」と息を出す

THの発音は日本語の50音の中にないので、日本人にとってはむずかし発音です。

【thの発音の単語と事例】

tháng

　month

　月

Tôi đi du lịch vào tháng 11.

　I travel in November.

　私は11月に旅行します。

thoải mái

　comfortable

　快適

Taxi Mai Linh thoải mái.

Taxi Mai Linh are comfortable.

マイリンタクシーは快適です。

điện thoại

　phone

　電話

Tôi nhét điện thoại vào túi.

　I put my phone in my pocket.

　私は自分の携帯電話をポケットに入れました。

tháp

　tower

　塔

Tháp Rùa bên Hồ Hoàn Kiếm nổi tiếng.

　The Turtle Tower on Hoan Kiem Lake is famous.

ホアンキム湖の亀の塔は有名です。

thích

　like

　好き、お気に入り

Tôi không thích chả nem.

I don't like spring rolls.

春巻きは好きではありません。

thịt bò

　beef

　牛肉

Món lẩu có thịt rất ngon.

Hot pot dishes with meat are delicious.

肉の入った鍋料理は美味しいです。

dịch thuật

　translation

　翻訳

Ứng dụng dịch thuật là một công cụ quan trọng đối với anh ấy.

The translation app is an important tool for him.

翻訳アプリは彼にとって重要なツールです。

có thể

can

出来る

Tôi có thể nói tiếng Việt.

　I can speak Vietnamese.

　私はベトナム語を話します。

thời gian

　time

　時間

tham quan

　visit

　訪問

Tôi muốn đến Đà Nẵng, nhưng tôi không có thời gian để tham quan.

　I want to go to Da Nang, but I don't have time to visit.

私はダナンに行きたいのですが、行く時間がありません。